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ABSTRAKT
Ky projekt ka për qëllim përmbushjen e nevojës kryesore te njeriut si prindër, që është
krijimi i një hapsire për fëmijët e tyre ku mund të kalojnë pjesën më të madhe të ditës .
Arsyeja e zgjedhjes të këtij lloji të projektit më erdhi nga mungesa e standarteve të
institucioneve parashkollore çerdhe përreth vendit ku jetojë (Lipjan ) , të cilat pos
mungesës së plotësimit të disa prej standarteve kryesore të ndërtimit , planifikimit si
dhe mirëqenies dhe sigurisë së mjedisit publik, kane edhe munges të disa prej kthinave
kryesore qe një ndertës instuticon parashkollore duhet të kete :

-Dimensionimi i mirfillte i komunikimit per hapsira te përbashkëta
-Rampat

Numeri i madh i fëmijëve në institucione parashkollore cdo dite e me shume është në
rritje. Ky fluks i madh i rritjes së numërit është si pasoj e mos kohës të mjaftushme nga
ana e prindërve për shkaqe të punës, për kujdesin ndaj fëmijve që në 80 % të rasteve
zgjedhin institucione parashkollore .

Ne si arkitekt nuk duhet te kemi talent vetëm për dizajnim , projektim , po ne duhet të
kemi kujdes edhe në krijimin dhe rrespektimin praktik të normativave me të mira qe
fëmijët të kenë një ambient të përshtatshëm për të kaluar një pjese të ditës .

Fjalët kyqe : standarde , planifikim , institucion parashkollor
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ABSTRACT
This project aims to meet the primary need of a parent, which is to create a space for their
children to spend most of the day.
The reason for choosing this kind of project came from the lack of standards of pre-school
kindergartens around the place where I live (Lipjan), which besides the lack of fulfillment of
some of the main standards of construction, planning and welfare and safety of the public
environment, There is also a lack of some of the main centers that a pre-school instinct
should have:

-Single size of communication for common spaces
-Ramp

The large numbers of children in education institutions are increasing every day and more.
This large number of numbers is due to the lack of time spent on child care by parents for
80% of cases choosing preschools.

We architect should not only have the talent for designing and designing, but we also need to
be careful in creating and observing the best normative park so that the children have a
convenient environment to spend part of the day.

Key words: standards, planning, pre-school institution
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FJALORI I TERMINOLOGJIVE

Standardet janë dokumente teknike,vullnetare të cilet përmbajne specifikime teknike për
produktet apo sherbime të fushave të ndryshme, përgaditen me propozimin e paleve të
interesuara
,
bazohen
në
rezultatet
e
zhvillimit
bashkëkohor të teknologjis, vihen në dispozicion të kujtdo.
Planifikimi është proces i cili ofron strategji të ndryshme , planifikimi lidhet drejtpërdrejt me
analizat , arkitekturën dhe dizajnin.Faktori më i rëndesishem në planifikim qëndron te vizioni
i cili përcjell mesazhin që kemi për të ardhmen .
Institucioni parashkollor mund të përcaktohen objektet apo shtëpitë e konventuara të cilat
janë të ndërtuara në mënyrë speciale për të ofruar programe parashkollore dhe të cilat
plotësojnë nevojat edukative dhe zhvillojnë nevojat e fëmijëve deri në regjistrimin e tyre në
shkollë fillore
PZHK – Plani Zhvillimor Komunal – është plan strategjik shumë sektorial i cili përcakton
caqet afatgjate të zhvillimit ekonomik , shoqëror dhe hapsinor dhe përfshin ndikimet
shoqerore, ekonomike dhe mjedisore që dalin nga ai ( Ligji për Planifikim Hapsinor, Neni 13)
PZHU – Plani Zhvillimor Urban – është plan strategjik shumë sektorial i cili përcakton
synimet afatgjate për zhvillimin dhe menaxhimin e zonave urbane i cili duhet të përcaktoj
zhvillim të ekuilibruar dhe të qëndrushem të zhvillimit hapsinor të zonave urbane dhe duhet
të bazohet në qeverisjen e mir dhe zhvillimin e pergjithshëm ekonomik, social, ekologjik dhe
kulturor . ( Ligji per Planifikim Hapsinor, Neni 13)
PRRU- Plani Rregullues Urban – me plane rregullurese urbane përcakton kushtet për
rregullimin e hapsirës dhe rregullat e lokacionit të objekteve dhe ngastrat tokësore urbane .
Planet rregulluese urbane do të definojne zonat e ndërtimit dhe do të perfshijne linjat e
rregullimit , linjat e ndërtimit , normat teknike urbanistike dhe kushtet tjera të lidhura me
lokacionin e ndërtesave dhe ndërtimet tjera në ngastrat tokesore urbane . ( Ligji per
Planifikim Hapsinor, Neni 13).
IHMK - Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës -është instituti që bënë matjet
hidrometeorologjike në territorin e Kosovës.
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1 HYRJE
Është vështirë të vërtetohet me saktësi se kur u themeluan shkollat e para dhe se kur filloi të
zhvillohet sistemi i arsimit në trevat shqiptare, por me rëndësi është se format e para të
mësimit të organizuar në institucione arsimore shënohen qysh në kohën e Ilirisë së lashtë.
Sistemi i arsimit në ilirinë e lashtë, përfshinte në procesin arsimor, disa grupmosha të fëmijve
dhe të rriturve. Fillimisht në shekullin e V – I p.e.r. punonin shkollat gramatikore ilire, që
përfshinin fëmijët prej moshës 7 – 11 vjeç, shkolla gjimnastikore (mësimi në palestër), që
përfshinte fëmijët prej moshës 12 – 14 vjeç, pasta fëmijët nga mosha 15 – 17 vjeç shkonin në
gjimnaze shtetërore, ndërkaq të rinjtë nga mosha 18 – 20 vjeç, shkonin në eufebet ilire dhe
prej moshës 19 vjeçare e tutje, disa të rinjë, mbase ata më të talentuarit, vazhdonin studimet
në institucionet ilire të arsimit të lartë. Si po shihet ilirët kishin një sistem të plotë dhe të
zhvilluar të arsimit. Zhvillimi i sistemit të arsimit shënon një rënie të madhe në mesjetë (V –
XV), ku kanë vepruar kryesisht shkollat fetare ortodokse dhe katolike shqiptare. Kah fundi i
shekullit të XIV, shënohet një kthesë e madhe, me themelimin e Universitetit të Durrësit, që
ishte universiteti i parë mesjetar në Ballkan.
Në shek. XVII dhe XVIII shënohet një zhvillim më i hovshëm edhe i shkollave islame, si:
mejtepet, medreset, teqet, etj., si rezultat i depërtimit të ideve iluministe evropiane
në Perandorinë Osmane. Në vitet e pushtimit osman mësimi i gjuhës shqipe bëhej fshehurazi
në ato pak shkolla fetare që u lejuan të vazhdonin veprimtarinë e tyre, si në vitin 1584,
në Stubëll të Kosovës, pastaj në Janjevë (Kosovë) (1665) etj.
Gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare edhe në Kosovë sikurse në trojet tjera shqiptare
në Ballkan u zgjeruan përpjekjet për ngritjen e shkollave dhe arsimit. Pasi që më 7 mars të
vitit 1887 u hap në Korçë "Mësonjëtorja e parë shqipe" e cila me të drejtë konsiderohet si
shkolla e parë kombëtare (laike) shqipe edhe në Kosovë filluan të hapen shkolla të tilla.
Kështu që edhe në Prizren, (Kosovë), më 1 maj të vitit 1889 u hap "Shkolla Shqipe e
Djemve" nën drejtimin e mësuesit Mati Logoreci. Më vonë në këtë shkollë punoi edhe
mësuesi tjetër Lazër Lumezi. Në vitin 1892 në Prizren hapet edhe "Shkolla Shqipe e
Vashave".

Fig.1 Shkolla e pare shqipe ne Korçë 1887 dhe sot (burim : google.images)
Pas tërheqjes së Turqisë, në asnjë sferë të jetës shoqërore, nuk ndryshoi gjë në të mirë të
shqiptarëve. Regjimi hegjemonist i Mbretërisë së Serbisë jo vetëm që nuk lejoi hapjen e
shkollave dhe veprimtarinë botuese në gjuhën shqipe, por edhe e ndaloi përdorimin e saj në
jetën publike. Në këtë periudhë gati e tërë popullata shqiptare ishte analfabete.
Gjatë Luftës së Parë Botërore, territori i Kosovës u nda në dy zona pushtimi. Në zonën
lindore e cila ishte nën pushtimin bullgar u ndalua rreptësisht hapja e shkollave shqipe. Në
zonën perëndimore e cila ishte nën pushtimin e Austro-Hungarisë u lejuan shkollat shqipe
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dhe u arrit që në Gjakovë të mësonin 840 nxënës ndërsa në Pejë 700 nxënës. Një ndihmesë të
veçantë për zhvillimin e arsimit dhe të shkollave në Kosovën e asaj periudhe dhanë mësuesit
e përgatitur në Shkollën Normale të Elbasanit. Më 1917 u mbajt Kongresi i Arsimtarëve të
Kosovës me qëllim të zgjerimit të rrjetit shkollor në Kosovë. Më pas u themelua edhe Lidhja
Kulturore e Mësuesve të Kosovës, e cila u bashkua më Shoqatën Kulturore e Arsimore "Besa
Kombëtare" me qendër në Gjakovë. Po më 1917 u hapën dy kurse për mësues,
në Mitrovicë dhe në Pejë.
Me krijimin e Mbretërisë Jugosllave nisi fushata kundër arsimit shqiptar: u mbyllën 55
shkolla shqipe me rreth 4 mijë nxënës dhe 100 mësues, u ndalua deri ushtrimi i riteve fetare
në gjuhën shqipe mirëpo gjuha shqipe vijoi të mësohej fshehurazi.
Gjatë periudhës së Luftës së Dytë Botërore, pas shkatërrimit të Mbretërisë Jugosllave, gjendja
e arsimit dhe të shkollave shqipe në Kosovë u kushtëzua nga ndarja e Kosovës në tri zona
pushtimi. Në zonën italiane të pushtimit që përfshinte pjesën më të madhe të viseve shqiptare,
shkuan vullnetarisht disa mësues nga Shqipëria, të cilët dhanë ndihmesë të vyer në luftën
kundër analfabetizmit masiv. Në Pejë më 21 nëntor 1941 u hap gjimnazi dhe Shkolla
Femërore e Punës, në Prishtinë u ngrit Shkolla Normale "Sami Frashëri" dhe nisën nga puna
shkollat e Prizrenit, Gjakovës, Mitrovicës etj. Në vitin 1942 u hap i pari kurs pedagogjik
në Prishtinë

Fig.2 Shkolla normale “Sami Frashëri” Prishtinë (google.images)
Mbarimi i Luftës së Dytë Botërore e gjeti Kosovën me një sistem arsimor relativisht të
përhapur, me 278 shkolla fillore dhe 11 shkolla të mesme, madje më 26 tetor 1946 u
rihap Shkolla Normale në gjuhën shqipe. Por nga ana tjetër, filloi menjëherë persekutimi i
arsimtarëve shqiptarë me motive politike-ideologjike, duke i quajtur ata armiq, u dëbuan nga
arsimi 714 mësues, një pjesë u burgosën dhe një pjesë u detyruan të largoheshin për në Turqi,
filluan të ndaloheshin disa tekste në gjuhën shqipe dhe të përktheheshin të tjera nga gjuha
serbo-kroate, etj. Marrë në tërësi, zhvillimin e arsimit në Kosovë prej Luftës së Dytë
Botërore e deri më sot mund ta ndajmë në pesë etapa kryesore:
a) Etepa e parë (1944 – 1966). Sistem arsimor socialist me përfshirje gjithë popullore për
zhdukjen e analfabetizmit. Mësimi teorik me bazë ideologjinë komuniste. Forcimi i
besimit në socializëm dhe vëllazërim – bashkim si rend politik e ekonomik Jugosllav.
Në Kosovë orientimet programore të arsimit qonin deri në përfundimin e një shkolle
të mesme gjimnaz apo normale dhe në vitin 1958 themelohet Shkolla e parë e Lartë
11

b)

c)

d)

e)

Pedagogjike dhe më 1960 Fakulteti Filozofik në Prishtinë. Arritje tjetër e madhe gjatë
kësaj etape ishte edhe fillimi i funksionimit (ndonëse me pengesa të natyrave të
ndryshme) të asaj e cila më vonë do të njihet si Biblioteka Kombëtare dhe
Universitare e Kosovës.
Etapa e dytë (1966 – 1980). Shënohet një demokratizim i sistemit të arsimit dhe
konsolidimi i sistemit të arsimit në të gjitha nivelet. Fillojnë punën edhe shkollat e
mesme profesionale apo prodhuese, por nuk investohej në cilësinë e mësimdhënies
dhe mësimnxënies ku 91% e buxhetit arsimor i dedikohej vetëm pagave. Pas vitit
1970 proceset arsimore marrin një hovë të lartë të zhvillimit, depolitizohet sistemi i
arsimit në një masë të madhe, planprogramet arsimore zhvillohen nga ekspertët
kosovar, arsimi merr një dimension të ri shoqëror dhe kombëtar në luftë për dije dhe
liri nga okupimi serb. Arritjen më të madhe në këtë etapë e paraqet themelimi
i Universitetit të Prishtinës.
Etapa e tretë (1980 – 1991). Rikthimi i ndikimit të politikës në arsim, humbja e
orientimit arsimor të institucioneve, ndjekja dhe përjashtimi nga puna i ekspertëve
dhe mësimdhënësve, zbatimi i politikës antiarsimore dhe antinjerëzore të pushtetit
serb. Fatkeqësisht shënohen zhvillime edukocidiale deri në ndalimin e arsimimit dhe
dëbimin me dhunë të nxënësve, studentëve dhe mësimdhënësve nga institucionet
arsimore.
Etapa e katërt (1991 – 1999). Krijimi i sistemit të pavarur demokratik arsimor dhe
ruajtjen e vazhdimësisë së punës së institucioneve arsimore dhe procesit arsimor nën
okupim. Sistemi i arsimit vëhet në lëvizje të themelimit të shtetit të ri të Kosovës dhe
pengimin e shpopullimit të Kosovës nga populli i saj. Zhvillimi i planprogrameve dhe
botimi i teksteve mësimore të reja pa ndikime ideologjike dhe politike dhe me
platëformë të arsimit kombëtar. Nuk është zhvilluar ndonjë filozofi e veçantë
orientuese arsimore, por është shënuar një vullnet i paparë për punë i
mësimdhënësve, në kushte të rënda të okupimit, në “Shtëpitë Shkollë”. Gjatë kësaj
etape, sistemi arsimor në Kosovë përfshinte: 452 shkolla të plota fillore, 67 shkolla të
mesme, 1 universitet me 14 fakultete dhe 7 shkolla të larta, me afro 400.000 nxënës e
studentë dhe me 21.000 punëtorë të arsimit. Financimi i këtij sistemi bëhej nga puna
vullnetare dhe ndihmat që i jepnin diaspora dhe popullata shqiptare, të cilët këtë
sistem e shihnin si hapin e parë të pavarësisë së Kosovës.
Etapa e pestë (1999 e deri sot). Reformimi i plotë i sistemit të arsimit në të gjitha
nivelet në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Qëllimet arsimore në
ndërtimin e aftësive mendore, shkathtësitë profesionale, kulturën qytetare dhe
mirëqenien individuale e shoqërore të qytetarëve të Kosovës. Zbatimi i metodologjive
bashkëkohore të mësimdhënies dhe mësimnxënies, të bazuara në standarde dhe
objektiva mësimore. Zgjerimi i sistemit të arsimit të obligueshëm për një klasë dhe
organizimi i arsimit privat si alternativë dhe konkurrues në zhvillimin e arsimit në
Kosovë. Si hap i parë i këtij sistemi merret themelimi i Departamentit të Arsimit dhe
Shkencës (DASH), që përcillet me krijimin e infrastrukturës ligjore dhe profesionale,
e cila duhet të letësojë reformimin rrënjësor të arsimit (sistemi 5 + 4 + 3 - 4 në
arsimin e përgjithshëm dhe në atë profesional dhe Marrëveshja e Bolonjës në arsimin
e lartë), si dhe me themelimin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në
mars të vitit 2002.

Sistemi aktual i arsimit në Kosovë ngërthen në vete këto nivele të arsimit:
a) Arsimi parashkollor - parafillor i cili përfshin tri nivele :
1. Çerdhja (për fëmijët e moshës 1-2 vjeçare),
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2. Kopshti (për fëmijët e moshës 3-4 vjeçare) dhe
3. Klasa parafillore (për fëmijët e moshës 5 vjeçare) [9].
b) Arsimi fillor (pesëklasor) - shkalla 1 sipas ISCED, (kl. I - V) dhe përfshin fëmijët e
moshës 6 - 11 vjeç.
c) Arsimi i mesëm - ngërthen të rinjët nga mosha 11 - 18 vjeç, me dy nivele:
1. Arsimi i mesëm i ulët (katërvjeçar), shkalla 2 sipas ISCED, (mosha 11 - 15
vjeç)
2. Arsimi i mesëm i lartë (tre dhe katërvjeçar), shkalla 3 sipas ISCED, (mosha 15
- 18 vjeç)
d) Arsimi universitar me tri nivele studimi:
1. Shkalla e parë - Bachelor
2. Shkalla e dytë - Master (MA) dhe
3. Shkalla e tretë - Doktoraturë (Ph.D.)
1.1 Arsimi parashkollor
Si institucionet parashkollore mund të përcaktohen objektet apo shtëpitë ekonventuara të cilat
janë të ndërtuara në mënyrë speciale për të ofruar programe parashkollore dhe të cilat
plotësojnë nevojat edukative dhe zhvillojnë nevojat e fëmijëvederi në regjistrimin e tyre në
shkollë fillore. Në vendin tonë këto institucione dallohen me dy emërtime sipas moshës së
fëmijëve:Çerdhe për moshën 0-3 vjeç dhe kopshte për moshën 3-6 vjeç. (Zuna-Deva,
2003).Edukimi para-shkollor në Republikën e Kosovës aktualisht është i organizuar si në
vijim: Në institucione publike (çerdhet që përfshijnë fëmijët e grup moshave 6 muaj deri 3
vjeç dhe kopshtet që përfshijnë fëmijët 3-6 vjeç; Në institucione private (kopshte për fëmijët
0-6 vjeç); Në klasat para-fillore (fëmijët e moshës 5-6 vjeç, kryesisht të bashkëngjitura
nëshkollat e rregullta). Numri i edukatorëve/edukatoreve me kualifikime të duhura në nivelin
e edukimit parashkollor 0-3 vjeç është i kufizuar .Vetëm 23 nga 34 komuna kanë së paku një
institucion parashkollor publik. Fondet e ndara për regjistrimin e fëmijëve në edukimin
parashkollor në komuna janë të kufizuara (MASHT, 2011).Institucionet parashkollore
publike që janë vetëm 41 dhe jo të gjithanë funksion, gjenden më shumë në qytete sesa në
fshatra, gjithashtu edhe institucionet parashkollore private, kryesisht gjenden në qendrat e
mëdha urbane, ku disa prej tyre janë konform standarteve evropiane, por ka edhe disa ende të
pa regjistruara dhe monitoruara.Sipas të dhënave statistikore nga Census (2011) numri i
popullsisë për grupmoshën 0-6 është 210747, ndërkaq sipas të dhënave statistikore të
MASHT-it, numri i fëmijëve të përfshirë në institucione parashkollore (kopshte) gjatë këtij
viti është 5167 fëmijë në 41 kopshte publike dhe private që i bie se vetëm 2.45 % fëmijëve
kosovar të moshës 0-6 vjet janë të përfshirë në edukim parashkollor të institucionalizuar.
Pjesa më e madhe e fëmijëve në Kosovë ende nuk ka qasje në programet formale të edukimit
në fëmijërinë e hershme.
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2 QËLLIMI I PROJEKTIT
2.1 Çka është institucioni parashkollor – çerdhe (kopsht për femijë )
Institucioni parashkollor- çerdhe është një ndër ambientet më stimuluese për mësim të
hershem të fëmijeve, në kopshte hedhen themelet e para të mësimit të femijeve qe do te
vazhdoje për pjesen tjeter të jëtes së tyre .
Fëmijet duhet te paisen me aktivitete te ndryshe dhe të mira pedakogjie , çerdhja-kopshti
duhet të kene një ambient të këndshem dhe të sigurt për fëmijet që marrin pjese në të , fëmijet
duhet të kene mundësin e të mësuarit përmes lojrave të krijuara, duke eksploruar nga vetvetja
në grupe dhe së bashku me të rriturit . Çerdhet-kopshtet janë të ndara nga shkollat dhe
aktivitetet e tyre konsiderohen si edukim dhe mësim . Mësimi zhvillohet nën mbikqyrjen e
mësuesëve .
Qëllimi i krijimi të keti projekti është që të bëhen plane nga MASHT-i për hapjen e
institucioneve parashkollore në zonat urbane e posaqërisht në ato rurale.Të organizohen
programe vetëdijësuese nga qarqet nacionale apo ato lokale për vetëdijësimin e prindërve për
rolin dhe rëndësin e edukimit parashkollorë për fëmijën.Të ketë rregulla dhe kritere të qarta të
punësimit në lidhje me stafin në këto institucione.Studime afatgjata të efekteve të formave të
edukimit (familje, kopsht) në suksesin e fëmijëve pas përfundimit të shkollimit fillor apo të
mesëm dhe mëgjatë.Krahasimin e nivelit të gatishmërisë për shkollë midis fëmijëve që
vijnënë shkollë nga kopshtet publike dhe private, me qëllim të identifikimit të programeve më
efektive gjatë moshës parashkollore.Të stimulohen dhe ndihmohen institucione parashkollore
për prezencën e një stafi multidisiplinar.Të parashihet inkuadrimi i psikologut edhe në
institucionet parashkollore si dhe të ketë rregullore të veçantë në lidhje me këtë aspekt.
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3 ANALIZA URBANE E FUNKSIONEVE - PZHU LIPJAN 2013-2018
Analiza hapsinore ka për qëllim kryesor mbledhjen e informatave të një territori të caktuar,
në këtë rast të komunës se Lipjanit, procesimin e tyre në formën e një baze të të dhënave të
nevojshme për trajtimin dhe trendin e zhvillimit të problemeve me të cilat ballafaqohet
komuna e Lipjanit
Kosova sot po përballet me probleme të shumta, të fushave dhe karaktereve të ndryshme, të
cilat për ditë e më shumë po e ngarkojnë jetën e qytetarit e në disa momente po e sjellin në
kufijtë e të padurueshmes. Projekti që eshte ndërmarrë, ka për qëllim të zgjidhjes se një
pjese të problemeve e cila eshte krijimi I nje institucioni parashkollore – cerdhe ne kushte
standarte dhe modern.
3.1 Profili Komunal
-Komuna e Lipjanit ka pozitë të përshtatshme gjeografike, sepse gjendet në pjesën qendrore
të Kosovës dhe në udhëkryqin e rrugëve më të rëndësishme të rajonit. Koordinantat
gjeografike te kesaj komunë shtrihen rreth 42°31 48 V dhe 21°08 19 L. Përmes territorit të
komunës rrjedh lumi Sitnica, përreth dhe përgjatë të cilit shtrihen sipërfaqet më të plleshme
bujqësore, të përshtatshme për prodhimtari bujqësore intensive.

Fig.3 Pozita gjeografike (burimi : google.images)
Territori i komunës së Lipjanit shtrihet në mes të gjerësisë gjeografike veriore 42o 44’- 42o52’ dhe të gjerësisë lindore prej 18o30’-18o45’. Ka mundësi të volitshme të shfrytëzimit të
trafikut rrugor – hekurudhor e edhe atij ajror, meqenëse aeroporti gjendet në territorin e
komunës dhe është nga qendra vetëm 15 km largësi. Kjo pozitë e territorit të komunës, si dhe
e vetë qytetit Lipjan, paraqet rrethanë mjaft të përshtatshme për zhvillimin e mëtejmë të
komunës. Përmes territorit të komunës së Lipjanit kalon hekurudha, e cila lidh këtë territor në
të gjitha drejtimet me rajonin në tërësi.
3.2 Banimi
Në komunën e Lipjanit jetojnë rreth 57605 banorë, në qytetin e Lipjanit jetojnë rreth 10,000
banorë, ndërsa pjesa tjetër jetojnë në zonat rurale (fshatra). Dendësia e popullsisë 169.59
b/km2, ndërkaq dendësia mesatare e popullsisë në shkallë vendi 205 b/km2, 3.2% e territorit
të shtetit.
15

Në bazë të regjistrimit te popullsisë nga ana e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) të
kryer më 2011, popullsia totale është 57,6051.

Tab 1 . Etniteti (burimi : google.search )

3.3 Relievi
Nga të dhënat e përgjithshme të komunës me theks relievit të territorit të komunës së Lipjanit
sipas të cilave pjesa më e madhe e sipërfaqeve janë rrafshina me 44.53 %, nga ana jugperëndimore 10.98 %, të lindjes 4.03 % , pjesa veriore si më negative është kryesisht në
terrenet e larta rreth 5.78 %, verilindore 7.96% dhe veri-perëndimore 6.71%.
Territori i komunës së Lipjanit gjendet në lartësinë mbidetare mbi 500m ose 43.0 % të
sipërfaqeve (bruto) gjinden në pjesën e rrafshët do të thotë gjer në 600 m të lartësisë
mbidetare të cilat janë edhe më të përshtatshme për prodhimtarinë bimore. Kështu që në
kuadër të këtyre sipërfaqeve gjendet numri më i madh I vendbanimeve, rrugëve, objekteve
ekonomike dhe objekteve të tjera si dhe lumenjve me degët e tyre të cilat përfshijnë rreth 6 %
të territorit të përgjithshëm të Komunës.
Në aspektin topografik të përthyeshmërisë së terrenit pjesa qendrore dhe kryesisht pjesa
fushore ka topografi të but, ku ekuidistanca me dy izohypseve 10m është disa qinda metra,
ndërsa pjesët lindore dhe perendimore të komunës karakterizohet me përthyeshmëri të madhe
të terrenit të përbër nga disa qindra rrjedhe ujore kryesisht të përkohshme.
3.4 Kushtet klimatike
Rajoni i Komunës së Lipjanit ka klimë të mesme kontinentale me dimra relativisht të butë
dhe verëra mesatarisht të nxehta. Kushtet orografike të rajonit të Lipjanit janë specifike në
aspektin klimatologjik, hidrologjik dhe agrometeorologjik me lartësitë e ndryeshme
mbidetare me rajonin malor në pjesën përendimore dhe lindore ato të ultësirave më lugina të
lumënjëve. Sitnica kushtëzojnë rrethana jo të barabarta të nxehtësisë.
Në saje të të dhënave të elementeve dhe dukurive meteorologjike të elaboruara në këtë rajon
në përiudhën 50 vjeqare ka ndryshime në klimën e këtij rajonit në kufinjët e ndryshimeve në
rajon ku tempëratura minimale dhe ajo maksimale është në rritje në kufinjët 02 deri në 04
gradë celsius. Ky rajon nuk mundet me qenë i izoluar nga ndikimet të cialt vijën nga rajoni si
rezultat i zhvillimit tekniko teknologjik dhe mos respektimit të masave mbrojtëse për uljen e
shkallës së ndotjës së ambientit nga gazërat e shkarkuara nga aktivitetet njerzore, dioksidit të
karbonit, oksideve të azotit, komponenteve halogjenure, hidrokarbureve, hidroflorureve,
përflorureve dhe heksaflorureve si dhe kimikateve të rrezikshme të cilat kanë mbetë nga
fabrikat të cilat për momentin janë jashtë prodhimit si Trepça, Fabrika e supërfosfatit,
Korporata energjetike e Kosovës, Fabrika e baterive në Gjilan, Fabrika e Çementos në Han të
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Elezit, Fabrika e Bizmutit në Prizren, Fabrika e lëkurës në Pejë e shumë institucine të tjera të
cilat më parë kanë pushuar së punuari. Kosova ka obligime ndërkombëtare për respektimin e
lëshuarjës së ujrave dhe ajrit nga territori i sajë në kufinjët e lejueshëm të saktësuara në këto
konventa si ajo e Dablinit, Danubit si dhe asj të Kyotës më karaktër nderkobetare (IPCC) e
(UNFCCC) si dhe aplikimit të obligimeve të konventës së Landfildit për uljen e shkallës së
ndotjës nga viti 1995 deri më tani. Automobilat të cilët janë në përdorim në Kosovë janë
ndotës të mëdhaj sepse janë transportuar në Kosovë pa iu shtrua asnjë kontrolli dhe vazhdojn
të qarkullojnë në komunikacion pa asnji kontroll dhe atesit për shkallën e ndotjës, sipas kësaj
konvente të cekur më lartë shkalla e ndotjës duhët të ulët deri në 25%.
Më qëllim të zvoglimit të ndikimit të ngrohjës së atmosferës (efektit të serës) pavarësisht nga
madhësia dhe shtrirja gjeografike e këtijë rajonit. vendi ynë duhët nderrmarrë masat adekuate
për uljën e shkallës së ndotjës më sa vijon:
1. Zbatimi i ligjit mbi mbrojtjën e mjedisit dhe planifikimit hapsinor të Kosovës
2. IHMK të bëjë regjistrin dhe katastralin e ndotësve në gjendje të lëngët, ngurtë dhe të gazët
si dhe të gjitha burimeve ndotëse në Lipjan dhe rrethinë.
3. Të ngritën rrjetat e monitorimit të resurseve të ajrit, ujit dhe dheut
4.Të shfrytëzohën burimet alternative të prodhimit të energjisë elektrike si nga era, dielli dhe
uji.
5. Të merrën masat më të rrepta ligjore për nderprerjën e prerjës së pyjeve në këtë rajon
6. Të gjitha mjetët motorike të cilat nuk i plotësojnë kushtë për përdorim të hudhën jashtë
përdorimit.
7. Proceset e imisionit dhe emisionit të jenë nën kontrollë të rrept ligjore dhe lëshuarja e
ketyre grimcave në atmosferë nga proceset kimiko-teknologjik të përfitimit të energjisë
elektrike të monitorohët nga KEK, IHMK dhe mekanizma tjerë relevant.
8. Kontrollë i rrept nga MMPH i të gjitha deponive në Lipjan dhe rrethinë
9. Të nderpritët ndezja e mbeturinave kontenjër në lokalitete e banimit.
10.Të bëhet një propagandë më e madhe për vetëdisimin e popullatës së Lipjanit dhe
rrethines për ruajtjën e mjedisit se është në interes të tyre.
11. Mjetet e infomimit të jenë më në nivel më anë të emisioneve edukativo- arsimore për
mbrojtjën e mjedisit si dhe rreziqet që vijnë nga ngrohja e atmosferës.
Temperaturat mesatarja vjetore në rajonin e Lipjanit, Ferizajit dhe Shtimës është rreth 10.5
gradë celsius sipas IHMK, kështu që në visët malore, zbritin në 9 gradë celsius. Muajt më të
nxëhtë janë korriku dhe gushti më tempëraturë mesatare 20,6 dhe 20,5 gradë celsius, ndersa
më i ftohti është janari më –1,4 gradë celsius. Maksimumi apsolut i tempëraturës së ajrit është
në gusht 37,3 gradë celsius, ndersa minimumi –26,0 gradë celsius .Sipas të dhënave të
IHMK.Në vitin 1963 në Ferizaj është regjistruar tempëratura maksimale ekstreme -34.0 gradë

Tab 2. Vlerat e temperaturave ( burimi : google.search )
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Lagështia relative e ajrit ka vlerë mesatare vjetore 76,7% më mujin gusht më të thatë(68%)
dhe me muajin më lagështi më të madhe janarin (86,1%).Sipas të dhënave të IHMK
Vranësirat dhe djellosja në ketë regjion vrentësimi mesatar vjetor është 57% gjatë së cilës
frekuenca e ditëve të kthjellta është 57,9(15,9% nga viti) ,sipas të dhënave të IHMK .Sipas
pozitës gjeografike të këtij rajoni , ndryshimet e elemeteve dhe dukurive atmosferike janë në
konditat noramle të ndryshimit të shtypjes atmosferike për këtë rajon.
Reshjet asirat e të reshurave në këtë rajon janë të shpërndara në mënyrë jo të barabartë.
Sasirat mesatare vjetore sillën rreth 673,3 mm në, sipas të dhënave të IHMK.

Tab.3 Vlerat e sasis se reshjeve ( burimi : google.search )

Në tabelat më poshtë janë dhënë disa vlera mesatare mujore dhe vjetore të matura sipas
IHMK-së të temperaturës, Lagështisë relative të ajrit, shtypjes atmosferike, shpejtësia e
erërave m/s dhe sasia e reshjeve.

Fig.4 Trendafili I eres (burimi : google.images)
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3.5 Hidrografia
Territor i Komunës së Lipjanit në tërësi i takon derdhjes së lumit Sitnica dhe atë rrjedhës së
mesme. Rrjeti hidrografik i kësaj rrjedhe të lumit Sitnica është i zhvilluar në degët më të
rëndësishme të saj – degët e djathta lumi i Janjevës, lumi i Gadimes dhe disa degë më të
vogla. Degët e majta janë lumi i Shtimes dhe i Blinajës. Sasitë më të mëdha të të reshurave
janë gjatë muajit prill dhe maj, prandaj periudha pranverore është ajo kur paraqiten vërshimet
dhe kur kemi edhe paraqitjen e kënetave, posaçërisht në tokat të cilat nuk e lëshojnë ujin.
3.6 Trashegemia kulturore
Në komunën e Lipjanit, ekzistojnë vetëm disa monumente historike apo gërmadha historike.
Ato janë të dalluara me mbishkrimin “Monumentet Historike në Komunën e Lipjanit”. Pjesët
më të vjetra historike, datojnë që nga koha e Ilirëve shekulli 5 dhe 3 para erës sonë, duke
pasuar mëpastaj gërmadhat e romakëve nga shekulli 3 dhe 4.
Monumentet më të vonshme datojnë nga koha e mesjetës. Ndërsa, vetëm disa monumente
historike datojnë nga koha otomane. Përpos objekteve historike, me rëndësi të veçantë
kulturore siq janë kishat dhe xhamitë, ekzistojnë ndërtime në disa fshatra të cilat dëshmojnë
kulturën rurale të jetës tipike me shekuj në Kosovë.

Fig.5 Janjeva ( burimi : google.images)

3.7 Destinimi I siperfaqeve sipas PZHU 2013-2018
Destinimi I siperfaqeve eshte I ndar ne 6 zona urbane .
Zona urbane 1 perfshin blloqe me karakterisika te banimit individual rezidencial, banim
kolektiv , afarist , sherbyes si dhe funksione percjellese ( shesh , lulishte , parkingje ) , blloqe
me karakteristika te destinimit tregti , afarizem , bllok me destinim objekte sportive, bllok me
destinim arismi dhe edukim .
Zona urbane 2 perfshin blloqe me karakterisitika te banimit individual rezidencial , bllok me
destinim te banimit kolektiv ( kulla banimi ) , bllok me destinim kolektiv ( trakte ) afariste,
sherbyese si dhe funskione percjellese ( kopshte, çerdhe, sheshe, lulishte, oaza të
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gjelbëruara,parkingje, garazha ) , bllok me destinim sport dhe rekreacion, bllok me destinim
tregti, afarizëm, si dhe funksione përcjellësë (sheshe,lulishte, oaza të gjelbëruara, parkingje,
bllok me destinim sipërfaqe gjelbërimi (park I qytetit) .
Zona urbane 3 perfshin blloqe me karakteristika bllok me destinim banim individual ,bllok
me destinim Zonë ekonomike , bllok me destinim Shkollë, kopësht ,bllok me destinim Zonë
gjelbërimi izolues .
Zona urbane 4 perfshin blloqe me karakteristika , bllok me destinim Zonë ekonomike ,bllok
me destinim Zonë ekonomike , bllok me destinim Varreza, bllok me destinim Tregëti ,
afrizëm ,bllok me destinim gjelbërim (park) me funksione përcjellëse (shtigje për
këmbësorë.)
Zona urbane 5 perfshin blloqe me karakteristika : bllok me destinim të banimit kolektiv (
trakte) , afarist,shërbyes si dhe funksione përcjellësë ( kopshte, çerdhe, sheshe, lulishte, oaza
të gjelbëruara,parkingje, garazha ) , bllok me destinim shkollë, kopësht ,sport rekreacion,
bllok me destinim sipërfaqe gjelbërimi dhe sipërfaqe ujore (park I qytetit)
Zona urbane 6 bllok me destinim të banimit kolektiv ( trakte) , afarist,shërbyes si dhe
funksione përcjellësë ( kopshte, çerdhe, sheshe, lulishte, oaza të gjelbëruara, parkingje,
garazha

Fig.6 Destinimi I siperfaqeve (burim: google.search)
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4 ANALIZAT E LOKACIONIT
4.1

Pozita gjeografike

Lokacioni ndodhet në qendër të qyteti , qasja në lokacion bëhet përmes rrugëve ekzistuese të
qytetit , ndërsa qasja në object bëhet nga rruga Hamëz Jashari. Qasja në Lokacion është
mjaftë e mire dhe e lehtë e cila ofron mundësi të levizjes në drejtimin verior , lindor , jugor
dhe ate perendimor .Sherbimet ofruese egzistuese ndodhen afër lokacionit . Zona ku do të
ndërtohet instituti parashkollor – çerdhe (kopsht ) është një zone e cila ofron te gjitha
predispozitat për zhvillimin e nje çerdhe me një koncept të mir zhvillimor.

Fig.7 Lokacioni (burimi : ortofoto.geoportal-rks.com )
4.2 Sipërfaqja dhe dimensionet
-Sipërfaqja e përgjithshme e lokacionit është 4317,968 m2 , eshte nje siperfaqe mjaft e mir
per plotësimin e te gjitha kushteve të projektimit te nje çerdhe (kopsht ) me kushte standarte.

Fig.8 Madhësia (burim : hulumtim )
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4.3 Kushtet natyrore
Klima e ketij lokacioni ka karakteristikat e klimës së butë ( të mesme ) kontinentale me dimra
relativisht të butë dhe verëra mesatarisht të nxehta . Temperatura mesatare e ajrit është 10.5
grade celcius . Zakonisht nuk është i ndikuar nga ndikimet e mëdha të erës , kryesisht fryjnë
erëra të lehta.

Fig.9 Ererat veriore dhe jugore(burim : hulumtim)

Fig.10 Diellosja(burim : hulumtim)

4.4 Topografia – Konfiguracioni
Konfiguracioni i përgjithshem i këtij lokacioni është kryesisht i rrafshët , e cila është një
përparesi mjaft e mirë pasi kemi të bëjm me projektimin e një institucioni parashkollore
çerdhe.

Fig.11 Izohipse (burim : hulumtim )

4.5 Mjedisi natyror
Ky lokacion është i ndertuar i tëri me struktur të ndryshme banimi , mirpo është i percjellur
me gjelbërim të lartë, drunje dhe mbizotron më shumë gjelbërimi i ulët.
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4.6 Gjelbërimi
Gjelbërimin në këte lokacion e hasim më së shumti të ulët dhe shumë pak të lart me disa
drunje . Brezat e gjelberimit përgjat rrugeve kryesore jane planifikuar në të dy anet e rruges.
Ne afertesi të lokacionit gjendet edhe një park qe ka gjelberim të përzier .

Fig.12 Gjelberimi (burim : hulumtim )
4.7 Infrastuktura
Lokacioni i zgjedhur për projektim ka një pozitë të favorshme gjeografike analizuar në
aspektin e shtrirjes së rrjetit të infrastrukturës rrugore. Lokacioni gjendet në mes te territorit
të komunës së Lipjanit , e cila ka qasje sekondare për në rrugët kryesore .
4.8 Rrugët dhe qasjet
Qasje kryesore në lokacioni behet nëpermes rruges sekondare rr.Hamëz Jashari e cila pastaj
lidhet me rrugën kryesore rr.Lidhja e Prizerenit.

Fig.13 Qasjet në lokacion ( burimi : hulumtim )
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4.9 Rrethina urbane - Arkitektura
Arkitektura në qytetin e Lipjanit ka të bëje me një arkitekturë kryesisht moderne dhe jo unike.
Në afersi të lokacionit ndërtesat janë të ndërtuar me një struktur jo mjaft të rregullt , pasi qe
hasim në distanca të ngushta ndërmjet ndërtesave dhe shfaqet një munges shumë e madhe e
funksioneve tjera përcjellëse që është gjelbërimi , hapsira rekreative . Etazhiteti i ndërtesave
është nga më i ulët P+0 deri me i larti P+7 , kryesisht kjo rrethin karakterizohet me banim të
lartë banimi kolektiv , institucione shtetërore , ndërtesa afarizimi dhe administratë .

Fig.14 Silueta urbane
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5 SWOT ANALIZAT
Tabela 4. Përparesit dhe mangësite ( burimi: hulumtim )
Perparesite:
-Pozita e përshtatshme gjeografike;

Mangesite :
-Mirëmbajtje jo e mirë e hapsires në rrethine;
- Mungese e ndriçimit

-Hapsirë e mjaftueshme për intervenime
-Jo shumë afërsi me trafikun ;

-Rruga ka nevoje për intervenime

-Ndërtesat në distanc të mjaftueshme

-Munges e hapsirave rekreuse

-Lokacion në të cilen mund te zhvillohet një
institut shkollore

-Intervenime në parkingje

-Siguri e madhe për femijet
-Qasje e mundshme
-Rrethin shumë e frekuntuar

5.1 Permbledhje
S.W.O.T. Analiza është analiza e cila na ndihmon të indentifikojme përparesit dhe mangësit .
Në zonen të cilën jam duke e analizaur si përparesi identifikohet pozita e pershtatshme
gjeografike duke na mundësuar që në një te ardhme ne të kemi hapsirë të mjaftueshme për të
projektuar .
Kjo hapsire mund të themi se është mjaft e përshtatshme për këte lloj të destinimit , ka një
qasje shumë të përshtatshme dhe e mundshme nga 3 anë të cilat japin poashtu edhe siguri më
të madhe për qarkullim brenda dhe përreth hapsirës .
Si mangësi mund të identifikohet gjendja e tanishme e parcelles për mosmirëmbajte të
mjaftueshme të kësaj hapsire .Rruga e cila është ka nevoj për intervenime e cila është e
dëmtuar , nuk ka hapsira të rekreacionit duke pas parasysh që rrethina është e banueshme si
dhe intervenime në parkingje .
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6 DETYRA PROJEKTUESE
6.1 Programi projektues
Ndërtimi i një objekti të një institucioni arsimor siç është çerdhja është një zgjidhje mjaft
efikase ,funksionale dhe komode për banorët e qytetit të Lipjanit , duke ju dhëne një mundësi
mjaft të mir të fëmijeve të moshave të ndryshme të zhvillimit të metutjeshëm për hapat e parë
të fillimt të arsimimit , rekrekimit dhe zhvillimit të aftësive të ndryshme, gjë e cila shihet
qarte që mungon një objekt që ofron këto kushte në rrethine e lokacionit të perzgjedhur.
I Hapsira funksionale - Administrative
- Zyra e drejtorit
- Zyre e sektretarit/asistentit
- Hapsira për mbledhje të prindërve
- Zyre e infermieris
- Zyre e psikologut
- Salla dhe hapësira e punës së personelit
- Hapsira e zhveshtores dhe tualetit
- Kuzhina doracake
- Hapsira për shërbime higjenike
II Hapsirat funksionale të dhomave
- Zona e pranimit te femijeve te moshes 0.5-2 vjeç
- Hapsira per loje dhe ushqim (zone aktive)
- Hapsira e gjumit të femijeve
- Zona e pranimit të rritureve 3-6 vjeç
- Hapsira për loje dhe ushqim ( zona aktive )
- Hapsira e gjumit të fëmijeve
III Hapsirat e përbashketa
- Ermbrojtesi
- Holli kryesor
- Hapsira për pritje
- Hapsira për informata
- Komunikimi vertkal
IV Hapsirat e mirëmbajtjes dhe nyjet sanitare
- Tualetet
- Sherbimet higjenike për femijet të moshes 0.5-2 vjeç
- Sherbimet higjenike për femijet të moshes 3-6 vjeç
- Kuzhina aneks për përgatitjen e ushqimit
- Tryezaria
V Hapsira e depove
- Depo e kuzhines
- Depo qendrore / materiale
- Depo e lavandaris
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6.2 Percaktimi dhe ndarja e etazheve
Ndarja e etazhave dhe përmbajtja e tyre sipas funksionit . Objekti
është P + 1 , dhe përmban të gjitha kthinat funksionale .

6.3 Siperfaqja për kthinat e projektit sipas standardeve evropiane për
çerdhe të sektorit publik dhe privat 2016
Tabela 5. Siperfaqja e kthinave te projektit
Emerimi I hapsirave

Siperfaqja e m²

Zyra e drejtorit

min. 12 m²

Zyre e sektretarit/asistentit

min. 6 m²

Hapsira per mbledhje te prinderve

min. 12 m²

Zyre e infermieris

min. 9 m²

Zyre e psikologes

min. 9 m²

Salla dhe hapësira e punës së
personelit
Hapsira e zhveshtores dhe tualetit

min. 10 m²

Depo

min. 10 m²

Kuzhina

min. 24 m²

Hapsira per sherbime higjenike

min. 9 m²

Depo e lavandaris

min. 10 m²

Depo qendrore per materiale

min. 10 m²

min. 10 m²

Zona e pranimit te femijeve te
min. 3.6 m²
moshes 0.5-2 vjeç
Hapsira per loje dhe ushqim (zone min. 20 m²
aktive)
Hapsira e gjumit te femijeve
min. 15 m²
Zona e pranimit te rritureve 3-6
vjeç
Hapsira per loje dhe ushqim (
zona aktive )
Hapsira e gjumit te femijeve

min. 7.2 m²

Dhomat e veçanta – dhoma e
izolimit
Dhomat e veçanta per dhenien e
gjirit

min. 6 m² - 10 m²

Ermbrojtesi

min. 11 m²

min. 44 m²
min. 24 m²

min. 6 m² - 10 m²
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Holli kryesor

min. 14 m²

Hapsira per pritje

min. 6 m²

Hapsira per informata

min. 3 m²

Tualetet

min. 15 m²

Sherbimet higjenike per femijet te
moshes 0.5-2 vjeç
Sherbimet higjenike per femijet te
moshes 3-6 vjeç
Kuzhina aneks për përgatitjen e
ushqimit
Depo e kuzhines

min. 6 m²

Depo qendrore

min. 6 m²

Depo e lavandaris

min. 10 m²

Depo e materialeve

min. 6 m²

min. 14.4 m²
min. 7.5 m²
min. 6 m²
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7 PERSHKRIMI TEKNIK
7.1 Diagrami funksional i perdhesës

7.2 Diagrami funksional i katit
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8 KONKLUZIONI
Si rezultat i të gjitha analizave dhe hulumtimeve të bëra deri që nga fillimi i punimit deri në
përfundim,arrita të sjell në përfundim një projekt më të avancuar. Përveç funksionit të
objektit,karakterit dhe stilit të veçantë që i dhashë, u mundova ta qoj atë edhe një hap më larg
duke ia shtuar dhe disa funksione të tjera,të cilat janë të dobishme për çerdhen. Nga
hulumtimi i bërë në lidhje me hapsirat në të cilen femijet do kalojn nje pjese te madhe te dites
ne çerdhe arrita te krijoj hapsira te ndryshme atraktive dhe mjaft te pershtatshme per femijet
e moshes 3 deri ne 6 vjeç. Përveç kësaj arrita që të siguroj edhe hapësirë me nje komoditet
shume te larte per fjetje te femijeve e cila permban edhe kthinen e nyjeve sanitare / tualet me
nje relacion shume te shkurte .
Një tjetër gjë shumë me rëndësi është edhe se ndermjet keti projekti arrita te krijoj hapsire per
mjekun dhe mirembajtja shendetesore per kujdesin e femijev , ku ne vendin tone eshte nje
munges shume e madhe e hapsirave per mjek , psikolog ne çerdhet si private ashtu edhe
publike.
Pas gjithë këtyre vendosa që këtë ndërtesë ta bëj ndërtesë me te gjitha funskionet standarte qe
duhet te permbaj çerdhja, duke inkuadruar te gjitha hapsirat e nevojshme per te plotesuar te
gjitha kushtet dhe ofruar nje komoditet mjaft te lart per femijet.
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